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October

1838

Genemuiden, the Netherlands

A letter of Albertus C. Van Raalte to the Rev. H. J. Budding, in which ACVR encourages
Budding to pay the heavy fines assessed against him and get out of prison. VR would
have spent time in prison also one time but thought it best to pay the fine so that his
service to his congregation could continue.
ACVR also chides Budding for not trying to get along with the Rev. Hendrik P. Scholte.
Possibly Budding did not like the additions Scholte made to the Dordt Church Order, a
church order which caused considerable differences of opinion among the Separated
congregations. VR indicates that there is a self destructive attitude in many of the
Separated people which damages the life of the church They have always been a problem
and when they leave the church there is a better chance for peace and unity.
This is an important letter of VR which shows his thinking clearly at that time of his life.
Leonard Sweetman includes a helpful notation on Budding in From Heart to Heart Letters
from the Rev. Albertus Christiaan Van Raalte to His Wife, Christian Johanna Van
Raalte-De Moen, 1836-1847, pp. 29-30.
This letter to Budding is no. 53 in H. J. Budding. Leven en Arbeid by Dr. J. H. Gunning
J. Hz., Rhenen: W. J. Van Nas, 1909, pp. 575-579.
The translation is by Dr. Henry ten Hoor.

.

574

ter oplossing dier bezwaren schrijven. Bij de overdenking
dezer dingen moeten wij onder de aandacht houden dat de
Hoare ons in de bediening gesteld heeft als. opzieners over
zijne kudde, welke wij niet verlaten mogen, tenzij dan dat
de leiding des Heereu met ons zulks vordert. Misschien, en
hartelijk wensch ,ik dat gij het ook in do gevangenis geed
hebt voor uzelyen, maar wij moeten ook zien op hetgene der
anderen is. Het al of niet ondervinden van het zalige van
den dienst des Heeren, is niet altijd een bewijs dat wij
naar zijnen wil handelen.
Wij hebben den 29 dezer maand alhier Provinciale kerkvergadering gehouden, in welke vergadering eenstemmig
besloten is zoo de Heere wil op. Woensdag den 24 October
e. k. dank- vast- en bededag in deze provincie te houden
en de andere provinciën uit te noodigen zich met ons te
vereenigen. Indien gij gelegenheid hebt hoop ik dat gij de
gemeenten ten uwent hiertoe zult Willen uitneodigen. Op
last onzer vergadering zal er, zoo de Heere wil, een opwekking daartoe aan de Gemeenten worden gedrukt.')
Een voorstel, gedaan door de Prov. kerkv. van NoordHolland waar (behalve u en Ds. Meerburg al de Leeraars
tegenwoordig Waren, strekkende om Synode to houden, ten
einde op die vergadering eene iegelijke gemeente in het
stuk van kerkeordening geheel vrij te laten, is door onze
vergadering niet afgeslagen, maar vond bedenking bij sommige broederen, waarop de vergadering verlangd heeft dat
er eerst met de' andere broeders nog over gecorrespondeerd.
worde alvorens zulk eene vergadering belegd wordt. Wet
is hierover uw gevoelen?
Hartelijk wensch ik, geliefde Broeder, dat gij mij eens
zult willen schrijven en wel binnen kort. Aan tijd hiertoe
•
') pit is geschied onder den titel: Roepstem tot bekentenis en
gebed. Geschreven ten dienste van de Gemeente des Heeren, om. in
de onderlinge bijeenkomsten gelezen te worden op den Dank-, Vast-

en Bededag, welke bepaald is op Woensdag den 24 October dezes
jaars. Door A. Brummelkamp, Bedienaar dia Goddelijken Woords.
Amsterdam, 1838.
•
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zal het it toch wel niet ontbreken. Moge de Hem, die voor
. zijn volk ton allen tijde goed is, U steeds nabij zijn en u
leiden door zijnen Heiligen Geest in zijne waarheid. Hij
doe u. het zalige van zijne gemeenschap en nabijheid ondervinden. Met Hein en bij Hem is het goed, wiiár wij ook
zijn. Onze getrouwe Heiland .en medelijdende Hoogepriester
leeft en bidt voor ons. Dit is een vertroostend woord, hetwelk wij malkander wel gedurig mogen toeroepen. De Heere
doe er ook u de kracht van ondervinden ier uwer vertroosting.
,
Ik hoop dat gij mij ook uwe gedachten over, de kerk hr
haren tegenwoordigeu toestand . eens zult schrijven, tevens
ook hoe gij thans staat met de erkentenis van Broeder
&lute, daar ik hartelijk wonsch dat gij terug zult zijn
gekomen van hetgeen gij mij daaromtrent verhaald hebt.
Hebt gij Scholte ook onderhouden, over hetgeen gij verkeerds
in hem meent to zien? Vaarwel, Broeder en de Heere late
•
'zijn vriendelijk aanschijn over u lichten.
Uw haAelijk liefhebbende broeder in Christus
•
Brurnmelkarap.
Ontvang de hartelijke groete van mijne vrouw. Ook van
mijnen vader, die thans bij ons is.

53.
•Den Weleerw. Ds. H. J. Budding.
Genemuideu Oct. 1838.
Geliefde Broeder en Medearbeider op den akker Gods!

De Heere *verleene u de lijdzaamheid der heiligen en.
hunnen daaronder gesmaakt en vrede. Hij doe uwe gevangenis
verstrekken tot een zegenrijk Patmos, voor uzelven en voor
de dierbare gemeente des Heerent
Reeds lang had ik u behooren te schrijven, en dikwerf
ontbrak het mij daartoe ook aan geen lust; maar mijne
blindheid is voor mij eene groote hindernis daarin geweest,
want duisternis doet weifelend voorwaarts treden, niet wetende
of stilstaan of voortgaan de bovenkeur verdient. Daar echter

"
•

•
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mij de gedachte onverdragelijk is dat eon gevangen Breeder
in den waan zonde verkeeren dat hij door mij met cone
onversehoonl ewe lama eld vergeten werd, dwingt dit mij
eindel ijk mijne bezwaren te laten varen zonder genoegzame
oplossing, en mocht de Heere dan nu dit in blindheid geschreven lettertje nog tot een geed einde dienstbaar maken
't Was mij aangenaam uwe zorgen in two letteren op te
merken ter voorkoming en ter wering van dat boos wantrouwen en verwijderen van Broederen. Ook vas de bevestiging
van mijn gevoelen 't uwaart, dat gij nimmer scheuring in
de gemeente Gods zoudet stijven, voor SU tot vreugde.
De scheuring') vindt hier formeel plaats van onderscheiacne gemeenten; men heeft een afscheidsakte ingeleverd, als
grond daartoe aanvoerende dat men nit de leer der vaderen
is getreden, en zij wraken nu voorts alle vereeniging, tenzij
men de Dortsehe kerkordening in haar geh eel voor zich
verbindend verklare. Alle degenen
welke bestraft worden
over hunne zonden in de 4:glue-are; en voor wie deze banden
te eng zijn, verwerpen-alle kerkelijk opzicht en tucht onder
voorwendsel dat wij, de leer sler Vaderen verlaten hebbende,
nu de kerk niet zijn, en deze stand is zoo stijf 2) dat zij alle
bijeenkomsten en 't gehoor des Woords verzuimen. Ja velen
schijnen vermaak in Sions verderf en ellende to hebben..
Evenwel moet ik bekennen dat de zich sehenrende menigte •
voor bet grootste gedeelte uit de zoodanigen bestaat, welke
steeds oorzake waren van de beroering in de gemeenten, zoodat
er na hunlieder uitgang meer liefde en eenigheid in do
gemeenten gevonden wordt, zoodat eene vereeniging, gelijk
ze te voren bestond, over het geheel hier in geenen deele
begeerd wordt. Echter is het onze toeleg om alle hindernis
'
aan onze zijde, welke de scheuring zoude kunnen bevorderen,
weg te ruimen, zoodat wij den opzieners, die zulks begeeren,
') Tengevolge van de aanneming der meergemelde Utreehtsche
Kerkeorde, die door Seholte was ontworpen, en waarin, zoo ;Tien
beweerde, bedenkelijke leerstellige bijvoegselen bij de Dordsche waxen
gemaakt. In 1840 keerde men tot de Dortsche terug.
') Merin st:aan zij z615
.

•

•

'" • ".“
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hunne vrijheid niet betwisten in het erkennen der Dortsche
kerkordening voor de hunne, zoo zij slechts aan underen itt
do regeering geen ander juk opdringen dan 't welk overeen,
komt met Gods Woord, en in enger zin mei onze daarop
gegronde Eenigheidsformulieren.. Alle die zaken, welke in
Sion voorvallen, moet ik rangsehikken onder de smartelijke
rubriek: „Do liefde van velen verkondt en de ongerechtigheden,
vermenigvuldigen!"
Uwe begeerte om van nu af aan de correspondentie te
onderkenden ter bevordering van algemeen& belangen, was
mij aangenaam. Ook ik vind zulks eene dun' verplichting
ter wering van alle misverstand, verwijdering, en verdenking,
't welk als een hanker voor thi gemeente is. Maar, Breeder,
dezen nuttigen weg in to slaan met Broeder Setae IS ook
uwe 'verplichting! Met leedwezen heb ik vernomen dat gij,
sedert wij elkander mondeling spraken, zulks ten eenmalo
verzuimd hebt; dat gij zelfs, in Utrecht zijnde, hem niet
eens hebt bezocht, maar alleenlijk allerwege uw afkeer van
hem aan den dag hebt gelegd. Dit is een weg inslaan ern
to verbitteren, en niet om de harten ten goede te gewinnen.
Strijdt dezé handelwijze niet tegen hetgeen God u II Tim.
4 : 2 beveelt? Uw handelwijze in deze is onbestemd, zonder
doel, een dienstknecht des Beeren onwaardig, mijns bedunkens,
Zijn er feiten, welke hem de broederhand onwaardig maken
alsmede zijne Bediening, stel u dan, voor het front komende,
in den geordenden weg tegen hem, de uitkomst, die wij niet
angstvallig behoeven noch kunnen berekenen, overlatende nazi
den Koning. Do beeordeeling dier feiten dient toch af te
hangen van kerkelijke regeering, en niet van één persoon. En:
bestaan or zulke grove feiten niet, met des te meer ijver,
versterkt door de hope op reading van een Brooder, kondet
gij hem dan deswege onderhouden. Doch is uw handeling
allUn geruggesteund door eene zware en diepingewortelde
verdenking, dan moet ik u opmerkzaam maken welk een outzettende zake het is om zulk een stout oordeel te vellen over
iernands genadestaat en de drijfveeren zijner handelwijze.
Gesteld Broeder Sehalte was geheel en in alles in den vkesche
werkzaam, (want zulirs moot ik stellen dat uw oordeel is,
, 37
•

•

•
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want van wege karaktergebreken zal uwe verwijdering toch
Wel ntet plaats vinden, want hoevele heeft een iegelijk onzer,
zoodat het krioelt daarvan) dan schiet mij dikwerf in den
• zin dat de Apostelen zelfs wel eenen Judas verdroegen, nietj
tegenstaande zij zekerlijk wel blijken gevonden hebben van
onoprechtheid, daar zij zekerlijk de vergeWissing dat hij een
dief was, gelijk er gemeld wordt, niet alleenlijk door zijne
laatste handeling verkregen hebben. Breeder, indien de onop‘,
rechtheid. geeue in het oog loopende en te bestraffeim vruchten
voortbrengt, dan heeft men ze den Heere cip te dragen;
en eilieve, ik bid u, merk op: witt voor heil brengt gij de
gemeente aan door uwe handelwijze? Beroerina- en veront. •
rusting van oprechte gemoederen en stijving dergenen,
die
a
uit allerlei onzrávere beginselen stokken zoeken om te slaan
ter verdeeling en verderving der gemeente.
ik heb nog iets op mijn hart liggen, het is echter rnaar
eene bedenking; wil ze me niet ten kwade duiden. ik vreeze
• Broeder, of het niet-betalen der boeten wel voortvloeit uit
' eene rechte bron. Niet dat ik uw consciëntie een last op wilde
leggen; een ieder zij in zijn eigen gemoed ten voile verzekerd,
want ik weet dat het zelfs zonde is to handelen tegen de
consciëntie, ook clan wanneer zij kwalijk is ingelicht. Broeder,
eenmaal gebeurde het dat ik een vonnis om drie maanden
te zitten erlangde, 't welk mij groot leed deed, en wel in
het bijzonder emdat ik inzag dat het voor de gemeente een
groot kwaad was haren Herder en Leeraar te missen, zoodat
ik niet alleen ter voorkoming van zoodanige beroering der
gemeente gaarne mij opofferingen had getroost, maar ook bij
den ricers mocht aanhouden daarom; en mij schijnt het toe
alsof -a in dezen opzichte de gevangenis weinig of geen last
is. Vergeef mij, en licht mij in 200 mijne meening onjuist is.
Ook vat ik die niet: dien harden hem. te gehoorzamen stelt
• gij u ten plicht wanneer hij gebiedt 'a te volgen naar de
gevangenis, doch als hij uw geld eischt, dan weigert gij;
• waarlijk, Broeder, deze handeling is tegenstrijdig. — Broeder,
ik eindige, doch rooml begeer ik dringend dit mijn 86:liven
niet te willen aanmerken als iets meesteraehtigs, Want het
dwaze daarvan gevoel ik, doordien mij de plaatsing am uw
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voeten, om van u to leeren billijk is; maar wil dit
schrijven aanmerken als vervulling van een broederplicht,
als gehoorzaming aan do stem inijner consciëntie in het
aangezicht° Gods.
Mijne hartelijke begeerte is het om van u te vernemen
hoe het u pat, naar het in- on uitwendige, waarom ik dan
ook nandring bij it op vervulling van uw belofte om de
correspondentie te onderheuden, verwachtende dan ook van
u raad en terechtwijzidg Waar het 'a eenigszins mogelijk is.
Geloof liet, mijn harte Is daarvoor open en zulks begeerende.
Wat dunkt ri aangaande de toelating tot liet predikambt,
zoo er oprechte, eenvoudige, doch niet veel kennis bezittende lieden door de gemeenten daartoe beroepen werden?
Is daartoe de gemánten op te wekken ook nuttig en noodzakelijk?
Mijne vrouw laat u ook hartelijk groeten; zij verwacht
dagelijks met verlangen en vreeze het uur van hare bevelling.
Ook zij begeert dringend iets van u te vernemen, alsmede
mijn kerkeraad, die h hat' groeten.
Bij de gemeenten en opzieneren vind ik over het algemeen
wel een dorst naar trouw en om te wandelen in het midden
van de paden des rechts, 't welk mij nauw aan hen verbindt;
echter is er niet veel geestelijke opwekking, maar eene bijkans
algemeene klaehte over geesteloosheid. Mocht de Heere zijne
Brea bezoeken, ook tegen en op .den aanstaanden dank-,
vast- en biddag, den geest des gebeds uitstorten tegen
24 October.
Nu, Vriend en Breeder, de Mere zij uw verlustiging en
lief hebben uw werk I •
Uw vriend en broeder
•
Van Raalte.
P.S. Broeder, ik las, door uwe hand geschreven.: „de
Reformatie dient gereformeerd 1e worden." ik wek u daartoe
dringend op,. te meer daar het u nu niet aan tijd ohtbreekt.

•••••••••....

•

•-

•

........

.6

icy
fie7
.

.

.

i:t
i:.

scholen, verza- Prijs
•
nitg;:ve. f 0,3:"
•
.
,verz,pid deb,: IL J. B.
4n1-....;.elz voor 'Lai lg.
•,•
VLlt, dad:, herzien door IL_IsEN.
linnen omslztr. Prijs 50 Cent, 25 tnks „ 10.--met 100 chrifdelijke liederr•n, vi.r.tninelz! door II. T.
Vcorrede van P.
VAN
V;(.. ri.;temmig bewerkt met koraal'oor c•ryz,e1, i.loor A.. C. Mors.AT.
in mart lin ,:en bandje
De twt.; laatsien uwen voor
dni7.er.fiprip; rijk
(le bit:r2vallen en bek coring
van.
Tweed.: druk, nieuwe uitgave
I.;;!drs,r.:',1-nt. God de Kassier der armen
or de geloofq,auk. Vierde druk
0,75
W. U.. Het testament of de uiterste wil.
Tweede druk
„
Ifet Koningrijk der hemelen, zijn
leven en de bekeering.
Tweede druk, nieuwe uitgave met portret » 1,50
de 3 doelen voor
leiaur:en met Gner7e nniier, de
dicker der \reeshniy.en te Bristol in Engeland,
3 deelen, elk deel ingebonden,
„ 0,90
G. U. Des christens levenswandel of het
licht van den zevenden dag.
,, 0,25

Deze ftlh,n zijn door D. bewerkt, en voor
';:er
ver.bald.

LEVEN EN ARBEID
DOOR

Dr.

J. H. GUNNING Litz.
rimmuNT TE UTRECUT.

veel vermeerderd0 druk.
,

RIIENEN.

W. J.
.

VAN NAS.. •
-•

•

:-/

53
The Reverend H. J. Budding
Genemuiden„ Oct., 1838
Beloved Brother and Fellow Worker in God's Vineyard:
The Lord grant you the patience and peace of the saints. May He turn
your prison into a blessed Patmos for yourself and for the beloved congregation of the Lord.
I should have written you long ago, and I have wished to, but my blindness is a great difficulty for mg because darkness causes wavering progress,
not knowing whether standing or going is better. However, the thought that
an imprisoned brother should live in the delusion that I have forgotten him
with unforgivable lukewarmness is unbearable to me, and this compels me
finally to let my scruples go without sufficient insight, and may the Lord
use this letter, written in blindness, to a good purpose: It pleased me to
your the concern expressed in your letters for the anticipation and pres•vention of that evil distrust and alienation of the Brothers. The confirmation Of my feelings about you, that you would never encourage schism in
God's congregation, also gave me joy.
The schisml is formally recognized here by various congregations; a
document of secession has been delivered on the grounds that they have departed from the teaching of the fathers, and from tow on they challenge
all unity unless they declare the whole of the Doordt church order binding.
All those in the congregations who are now being punished for their sins
and for whom these hands are too tight reject all ecclesiastical authority and discipline on the pretext that we, having forsaken the teachings
of the fathers, are- how no longer the church; and in this conviction they
stand so firmly that they neglect all assemblies and the preaching of tha
Vord. Many even seem to derive pleasure from Zion's destruction and misery.
At the same time I must recognize that this self-destructive multitude
is mostly made up of those who always were the cause of disturbance in the
congregation, so that after they have left there is more love and unity to
be found in the congregations)so that a reunion, restoring the previous
conditions, is generally not at all desired. However, it is our intention
to clear away on our side all the hindrances which might promote the schism
so that we do not deny the authorities, who wish this, their freedom to recognize the Doordt church order for themselves as long as they do not press on
others in the government another yoke unless it is in harmony with the Word
of God, and in a narrower sense, with the biblically based Forms of Unity.
All the matters that occur in Zion I must classify under the painful
.) "the love of many grows cold and unrighteousness prospers:"
rubric.

1As a result of the adoption of the approved Church Order of Utrecht which
was drawn up by Scholte and in which, it is alleged, serious dogmatic
additions were made to the Doordt church order. In 1840 there was a return to the Doordt church order.

Your desire to continue this correspondence for the sake of the general
welfare was gratifying to me. Furthermorei I find such a thing a solemn
duty for the prevention of misunderstanding, alienation and suspicion which
is like a cancer in the congregation. But, Brother, it is also your duty
to take this profitable course with Brother Scholted I notice with regret
that since no spoke together you have completely neglected such a course;
that even when you were in Utrecht, you did not look him up but merely displayed your aversion eijerywhere. This is a way to embitter, and not away to
win hearts for the right. Doesn't this kind of behavior disagree with that
which God enjoins you to do in II Timothy h:2? Your method in this matter
is in my opinion ambiguous, without purpose, and unworthy of a servant of
God. If there are facts that render him unworthy of the hand of fellowship
as well as Holy Communion, then oppose him openly in the prescribed way,
leaving the outcome, which we neither wish for nor can calculate, to the King.
The review of those facts certainly depends on church government and not on the
opinion of one man. And if such grave facts do not exist, with how much more
zeal, strengthened by the hope of sexing a Brother, could you remonstrate with
him for that reason. But your method is supported only by a heavy and deeprooted suspicion, and I must make you aware of how important a matter it is
to pass so bold a judgment on anyone's state of grace and the motives for his.
actions. Suppose that Brother Scholte were entirely concerned with matters of
the flesh, (for I must suppose that this is your judgment because your alienation certainly could not have been on account of character weaknesses with
which everybody is crawling) then it flashes across ny mind that even the
Apostles themselves had to tolerate a Judas, notwithstanding that they surely
must have found signs of his insincerity, because they surely must have ascertained that he was a thief, as it is reported, not only by his last actions.
Brother, if the insincerity does not bring forth visible and punishable fruit%
then the matter must be brought before the Lord; and, I pray you, take notes
what good do you do the congregation by your course of action? Confusion and
unrest of the righteous and strengthening those who seek among all sorts of
inpure doctrines for sticks with which to beat the congregation into separation and destruction.
I have something else on my heart -- a mere thought which I hope you
won't hold against me. I doubt, Brother, that your refusal to pay bail is
rightly motivated. I do not want to lay a burden on your conscience;
everyone gust be satisfied in his awn heart, for I know that it is a sin to
act against one's conscience even when it is imperfectly informed. Brother,
it once happened that I had a three-month sentence to serve which made me
very sad, especially because I realized that it was a great evil for the
congregation to be deprived of its Pastor and Teacher, so that to avoid such
a deprivation of the congregation I not only weuld gladly have had my sentence
changed but also entreated the Lord in this matter. And it seems to me that
for you imprisonment is of little or no concern. Forgive me and correct me
If I am wrong. I don't understand this either: .you are obedient to your
harsh master and take it as a matter of duty when he orders you to prison,
but when he offers you money, you refuse it. Truly, Brother, this course of
action is contradictory

5

Brother, I will conclude, but before I do, I strongly desire that ytuyill
not take what I have said as being presumptuous, for I realize the foolishness
of that since it is reasonable that I sit at your feet and learn from you; but
I hope you will accept what I say as the fulfillment of a duty to a Brother; in
obedience to the voice of my conscience in the sight of God,
My hearty desire is te find out how things are going with you both as to
the inward and the outward man, and therefore I urge you to keep your promise
to continue our correspondence, expecting from you advice and correction if
you find it at all possible. Believe me, my heart is open and desires it.
What do you think of admitting upright, simple, and unlearned members to the
ministry if called by the congregation? Is it wise or necessary to alert
.the congregations to this matter?
My wife sends her cordial greetings; she daily expects with longing and
fear the day of her confinement, She stronglrdesires to hear something
from you, as well as does my consistory, who send you greetings.
Among the congregations and the authorities, I find a general thirst after
faithfulness and a desire to walk the middle of the paths of righteousness:
which binds me closely to them; however, there is not much spiritual aware.
ness, but an almost general complaint over lack of spirituality.. Mat the Lord
visit His heritage as the day of thanks, fasting and prayer approaches and when
it arrives, pouring forth the spirit of prayer on October 24,
Now, friend and Brethers. the Lord be your delight and may you enjoy your
workl
Your friend and Brother,
van Raalte
P. S. Brother, I read the following written by you: "the Reformation must
become reformed.li I arouse you to that end, all the more because now
you have no dearth of time.

